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hardship.  Using  survival  analysis,  we  document  that  birth  during  the  great 




















as  seminar  participants  at  University  of  Copenhagen  and  the  European  University  Institute  for  helpful 
comments and suggestions concerning earlier versions. We also thank Paul Sharp for excellent research 
assistance, generously funded by University of Copenhagen, and the Cambridge Group for making their data 












c o n d i t i o n  i n  e a r l y  l i f e ,  s u c h  a s  f a m i n e  a n d  p l a g u e ,  h a s  a n  i m p a ct  on  the 
subsequent mortality risk of the population by two opposing effects: a ‘selection’ 
e ff ec t  w h e r e b y  h a r d s h i p  k i l l s  o f f t h e  w e ak ,  l e a v i n g o nl y  t he  s t rong,  and  thus 






increases  the  death  risk  later  in  life  (Barker  1995).  We  focus  on the  English 
famine of the late 1720s, the greatest of the eighteenth century. The data come 
from  the  Cambridge  Group’s  Population  History  of  England  from  Family 
Reconstitution, documented in Wrigley et al. (1997). An important advantage of 
this  data  is  that  individuals  can  be  followed  throughout  life,  allowing  us  to 






W e  u s e  t h e  K a p l a n ‐ M e i e r  e s t i m a t o r  o f  s u r v i v a l  c u r v e s  a n d  t h e  C o x 
Proportional Hazard Model to investigate effects. We look at cohorts born during 
each of the probable famine years 1727‐30 as well as those born during the five 


































T h e  m e c h a n i s m  b y  w h i c h  d i s e a s e  e x p e r i e n c e d  e a r l y  i n  l i f e  a f f e c t  t h e  
waiting time to the onset of illness are still unclear. But scholars seem to agree 
t h a t  e x p o s u r e  t o  u n d e r n o u r i s h m e n t  d u r i n g  p e r i o d s  w h e n  c e l l ‐ g r o w th  is 
pa r t i c u l a r l y  r a pi d  –  e s p ec i a l l y  in  utero a n d  i nf a nc y  –  c a n  l e a d  t o  l o n g‐ l as t i ng 
impairments of vital organs. Barker (1995, 1998) points out that the fetus is 















P e r i o d i c  f o o d  s h o r t a g e ,  a n d  h e n c e  t h e  r i s k  o f  u n d e r ‐ n u t r i t i o n ,  was  an 
unavoidable fact of life among ordinary people in pre‐industrial times. Historical 
E n g l a n d  w a s  n o  e x c e p t i o n :  ‘ U n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u ry  no  other 























There  is  reason  to  believe,  however,  that  increased  food  prices l e d  t o  
more  than  plain  hunger.  Indeed,  before  the  twentieth  century,  most  famine‐





‘ T h e  d e m o g r a p h i c  c r i s i s  o f  1 7 2 7 – 3 0  [ … ]  l o o k s  l i k e  a  d o u b l e  d i s a ster 
characterised by dearth and disease operating in tandem’ (ibid., 25).  
Rather than looking at price‐levels as an indicator of crisis, Wrigley and 
























dates. B i rt h and d eat h  dates  of i ndi vi dual s, as wel l  as thei r s ex, location and 8 
 
social  background,  come  from  the  Cambridge  Group’s  Family  Reconstitution 
project,  documented  in  Wrigley  et  al.  (1997).  This  data  is  collected  from  the 
church books of a total of 26 parishes scattered across England in a way that 
make  them  representative  of  the  entire  country  and  includes  the  following 
locations:  Aldenham,  Alcester,  Ash,  Austrey,  Banbury,  Birstall, B o t t e s f o r d ,  
Bridford,  Colyton,  Dawlish,  Earsdon,  Gainsborough,  Gedling,  Great  Oakley, 
Hartland,  Ipplepen,  Lowestoft,  March,  Methley,  Morchard  Bishop, O d i h a m ,  
Shepshed, Southill, Reigate, Terling, and Willingham.6 
In the Cambridge records it is very often the case that someone’s birth 











sense  that  death/burial  information  is  missing  due  to  migration o u t  o f  t h e  















More  specifically,  we  use  any  information  available  that  a  censored 
individual is still alive at a given point in time, as revealed by the individual’s 
marriage date or the births or deaths of siblings or parents. For instance, out of 









b e f o r e  t h e  a g e  o f  1 0 .  A  s i m i l a r  a p p r o a c h  i s  u s e d  r e g a r d i n g  t h e  death  of  the 
individual’s mother, father or the youngest sibling that did not survive to the age 
of 10. These assumptions make it possible to estimate the survival curves of the 







C a m p b e l l  ( 2 0 0 9 )  h o l d s  t h e  c r i s i s  p e r i o d  t o  c o v e r e d  t h e  y e a r s  1 7 27‐30.  We 
therefore begin the analysis by looking at the cohorts born during each of the 
probable famine years 1727‐30 and compare them to those born during the five 








t h i s  i s  t h a t  t h e  t h i s  c o h o r t  i s  e x p o s e d  t o  s i m i l a r  m a c r o e c o n o m i c  conditions 
throughout life as the crisis cohorts, except for the fact that the post‐crisis cohort 
i s not e xpo sed  to  t he fam i ne. I ns pi red  by  t h e ‘f etal  o ri gi ns hy pothesis’, the a 
priori is that those among the crisis cohorts who survive the crisis will have an 
increased  death  risks,  and  thus  a  lower  life‐expectancy,  compared  to  their 
control‐group  counterparts.  The  ‘fetal  origins  hypothesis’  would  also  imply, 
however,  that  those  born  before t h e  c r i s i s  d o  n o t  s u f f e r  l a s t i n g  d a m a g e  t o  
mortality, because exposure to under‐nourishment does not take place during 
periods when cell‐growth is particularly rapid, i.e. in utero or infancy. 




u n h a r m e d .  A c c o r d i n g l y  w e  s u b d i v i d e  t h e  s a m p l e s  d e p e n d i n g  o n  w h e ther  the 
individual is born in a Midland or a non‐Midland parish. Parishes situated in the 
Midlands include exactly half of the 26 locations, comprising Alcester, Austrey, 






(2007),  the  so‐called  History  of  Work  Information  System ( H I S C O )  g i v e s  
s t a n d a r d i z e d  c o d e s  t o  h u n d r e d s  o f  o c c u p a t i o n a l  t i t l e s  e x i s t i n g  in  England 
between  the  sixteenth  and  the  twentieth  centuries.  Using  these  codes  in 
combination with the so‐called HISCLASS system, documented in Van Leeuwen 
and Maas (2011), we are able to map all occupational titles in the data into one of 
two  social  classes:  manual  and  non‐manual  labourers.  Secondly,  Clark  and 
Hamilton (2006) have demonstrated, by analysing the wealth at death among 
male testators, that the wealth of manual labourers was significantly lower than 






8 W e  h a v e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  a  s u b d i v i s i o n  o f  p a r i s h e s  a c c o r d i n g  to  the  elevation  of  the  location. 














displayed  relative  to  the  survival  curve  of  the  control  group  (i.e.  those  born 








































curves  of  the  1729  and  1730  cohorts,  however,  are  not  statistically  different 

























































those  born  during  the  period  1722‐26  and during  each  of  the  years  1727 to 






















































Only  in  the  case  of  the  1728‐cohort,  however,  is  the  death  risk  significantly 
h i g h e r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  p a r i s h e s  i n t o  M i d l a n d s  and  non‐
Midlands (Columns 2 and 3) reveals – consistent with the a priory inspired by 
the existing literature – that only the Midland parishes were hit significantly. The 
s ub d i v i s i o n a l s o  s ho w s  t ha t  t h e  M i d l a n d s  c o ho rt s  o f  1 7 2 7  a nd  1 7 28 suffer a 
significantly higher death risk (roughly 30 percent) compared to their control‐












t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  m o s t  s t r i k i n g  r e s u l t  a p p e a r s  w h e n  w e  s u b divide 
individuals according to their father’s occupation (manual versus non‐manual 
labour). Column 2 shows that the death risk of the individuals of the non‐manual 














0.95,  0.17  and  0.49,  respectively,  while  the  p‐values  corresponding  to  the 19 
 















t h e  e s t i m a t e s  u s i n g  a l l  o b s e r v a t i o n s ,  w h i l e  C o l u m n s  2  a n d  3  s u b divide 












w i t h  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  T a b l e  1  a b o v e ,  C o l u m n s  2  a n d  3  o f  T a b l e  3  
demonstrate that only individuals born in the Midlands parishes are subject to 


































































When  we  look  at  the  subsample  of  individuals  about  whom  we  have 
information  about  the  father’s  occupation,  the  data  clearly  shows  that  only 













































































































































G i v e n  w h a t  w e  n o w  k n o w  a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o s e  f a t h e r s  w e r e  
manual  workers,  an  interesting  question  is  whether  the  Midlands  were  hit 





















































































Another  interesting  question  is  how  big  the  loss  in  terms  of  life‐
e x p e c t a n c y  w a s  a m o n g  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  life.  These 
results are reported in Table 7. The estimates – i.e. the number of years lost 
among  the  individuals  of  the  crisis  cohort  –  are  based  on  differences  in  the 
restricted  means  between  the  1727‐28  cohort  and  their  control‐group 
counterparts. While the overall loss of life‐expectancy among all individuals in 































All  ‐6.4  ‐2.4  ‐8.5 
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